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KAD GLUMICA NE GLUMI: AFIRMACIJA 
HRVATSKIH GLUMICA NA DRUGIM 
PODRU JIMA KULTURE
U usporedbi s glumcima, hrvatske su glumice u povijesti kazališne aktivnosti mnogo 
teže pronalazile put do a rmacije u kazališnom životu. Nakon profesionalizacije 
hrvatskoga kazališta 1840. godine glumice su se postupno la ale poslova koji nisu 
gluma ki, katkad i kriju i identitet: pisale su novinske lanke i uspomene, drame 
i pripovijetke, prevodile su, predavale glumu i režirale, a danas se neke uza sve 
navedeno bave i znanstvenim radom. U radu se prati kronologija zapaženih iskoraka 
pojedinih glumica izvan scene, što otvara mjesto i za interpretaciju kulturološki 
uvjetovanog položaja hrvatskih glumica u društvu, a obuhva a povijest hrvatskoga 
glumišta od prvih po etaka do suvremenosti.
Klju ne rije i: hrvatsko kazalište, hrvatske glumice, povijest hrvatskoga kazališta, 
žene u kazalištu
Iako je popularnoj francuskoj tragetkinji Adrienne Lecouvreur uskra ena ispo-
vijed u prvoj polovici 18. stolje a, ve  je stotinjak godina prije Madeleine Béjart 
vodila poslovanje gluma ke družine, za razliku od Njemice Caroline Neuber, koja 
je u svojoj družini bila zadužena za odabir dramskih tekstova i okupljanje glu-
maca (Gilder 1931; Möhrmann 2000). U usporedbi s drugim europskim zemljama 
ženska gluma ka aktivnost u povijesti hrvatskoga kazališta razmjerno je kasno 
zapo ela – šibenskom predstavom 1615. godine u okviru samostanske zgrade 
sestara benediktinki (Kolendi  1913:393-400) – a zbog nepotpunosti i nepo-
uzdanosti najranijih podataka te podre enog položaja žena koje su uvijek bile 
pod pove alom društvene procjene o prihvatljivosti izbora gluma koga zvanja, 
njihov je gluma ki udio tim zanimljiviji, ali i mnogostraniji u prelaženju puta 
od prešu enosti preko postupnog a rmiranja pa sve do kriti arskih hvalospjeva 
glumicama koje su svojim nastupima obilježile pojedina razdoblja u hrvatskoj 
kazališnoj povijesti. Nakon profesionalizacije hrvatskoga kazališta 1840. godine 
glumice su stupile na pozornicu koju su u a kim predstavama ve  tri stolje a 
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prije iskušavali sjemeništarci te su se postupno, premda jako polako, po ele la ati 
poslova koji nisu gluma ki: bavile su se prevo enjem i režijom, neke su od njih 
zahva ale i u književnost i u druga podru ja kulturnog života, a posljednjih se 
godina ta aktivnost ja e proširila. Budu i da je rije  ponajprije o pristupu temi s 
kazališnopovijesnog stajališta, osnovno je na elo u prezentiranju problematike 
kronologija zapaženih iskoraka pojedinih glumica izvan scene, što otvara mjesto 
i za interpretaciju kulturološki uvjetovanog položaja hrvatskih glumica u društvu, 
a obuhva a povijest hrvatskoga glumišta do suvremenosti – od 19. stolje a i 
profesionalizacije glumišta preko promjena u prvoj polovici 20. stolje a pa sve 
do osnutka Akademije za kazališnu umjetnost kao prijelomnice u gluma kom 
obrazovanju te druge polovice 20. stolje a, kada su se glumice eš e prihva ale i 
drugih poslova osim gluma koga.
Sredinom 19. stolje a u Zagrebu je bilo neophodno prona i i obrazovati 
vlastite, doma e glumice i glumce, izvorne govornike hrvatskoga jezika, osobe 
koje pokazuju nužan umjetni ki potencijal i spremnost da se posvete poslu koji je 
društveno bio zazoran te ih privoljeti na tako važnu zada u kao što je osnivanje 
kazališta. Premda nisu malobrojna, mnoga se imena glumaca amatera pojavljuju 
samo nekoliko puta – ali ne na kazališnim plakatima – jer sudionici predstave 
ne žele da javnost dozna kakvim su se poslom bavili (S. Batuši  1978:27) ili, 
parafraziraju i N. Batuši a, zagreba ki su gra ani bili spremni pomo i kazalištu 
kao amateri, ali ne i kao profesionalci (N. Batuši  1978:261). Budu i da gluma ki 
poziv nije uživao društveni ugled, prvi hrvatski glumci i glumice dolazili su ugla-
vnom iz nižih ili osiromašenih viših socijalnih slojeva, iz obrtni kih, gra anskih ili 
radni kih zvanja. Ženama je uglavnom do tada bilo pridržano mjesto konzumen-
tica kulture i pronositeljica domoljubnih ideja. Jednu od kazališnih kritika iz 1874. 
godine Šenoa je oblikovao kao pismo Hrvatici koja živi u inozemstvu, a susret s 
njom na izložbi pretvori se u raspravu o muško-ženskim odnosima u društvu, ali 
posebice u kulturi i umjetnosti (Šenoa 1934:238-239): “Žena je genij umjetnosti, 
žena nas oduševljava, žena vra a nas bogovima, kad nas je svagdanja proza pritisla 
bila. (…) Al’ naše Hrvatice suviše su krivovjerke, t. j. premalo Hrvatice”, na što 
mu gospo a odgovara: “Ako mi, žene nijesmo hrvatske vile, sami ste krivi vi, 
gospodari svijeta, a navlastito vitezi gvozdenoga pera, jer ste fratri, jer nam mjesto 
lakih pošalica mudre ozbiljne prodike pišete. Pišite našim jezikom, pišite za srce, 
bit emo hrvatske vile!”
Dok su se, primjerice, Josip Freudenreich, Adam Mandrovi  i Andrija Fijan 
u drugoj polovici 19. stolje a osim glumom bavili i drugim aspektima u orga-
nizaciji zagreba kog kazališnog života, glumice nisu imale tako širok dijapazon 
djelovanja i uglavnom su šile svoje kostime ili su šile za novac da bi se prehra-
nile, a Marija Aka i  (Hreljin, 1836. – Zagreb, 1902.) – poslije poznatija pod 
umjetni kim imenom Maca Peris – nastupala je i u cirkusu (Cihlar 1962:53-61).1 
1 Na kraju lanka otisnuta je i pjesma Milutina Cihlara, tada u enika etvrtog razreda senjske 
škole, posve ena Maci Perisovoj i proslavi 30. godišnjice umjetni kog rada.
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Teza Borisa Senkera da se u hrvatskoj dramskoj književnosti toga vremena pitanje 
Tko e biti mladoženja? ne može odvojiti od pitanja Tko e biti veliki sudac? 
prenosiva je i na uvjete tadašnjega statusa hrvatskih glumica. Iako i one nastupaju 
u velikim tragi nim ulogama sa svjetskoga repertoara (Fedra, Emilia Galotti i 
Lady Macbeth), doma i im dramski pisci esto namjenjuju “ljepuškasto, jedno-
stavno i bezizražajno lice mlade kreposne ‘domorotkinje’ koje su naklonost i ruka 
povod dramskom sukobu” (Senker 1984:19). Ideja žene i ideja domovine vrsto 
su usa ene u hrvatsko društvo 19. stolje a pa to utje e i na druk iji odnos prema 
ženi kao glumici, a time i na mjesto glumice u ukupnosti kulturnog života. Dok je 
u drugim kazališnim sredinama, ponajprije u Be u i ve im njema kim gradovima 
poput Hamburga i Stuttgarta položaj glumica odre ivala pripadnost zasebnoj 
društvenoj skupini koja odbacuje konvencionalna pravila ponašanja i stvara pose-
ban oblik zajedništva, prvi hrvatski glumci nastojali su zauzeti uglednije mjesto 
u društvu, prilagoditi se vladaju im normama i izgraditi tip gospodina (Gavella 
1982). Kazališna uprava gluma ki je dignitet štitila navo enjem prezimena uz 
atribut gospodin, gospo a ili gospo ica, a pravila lijepog ponašanja i kriti arskim 
su perima nalagala da te atribute navode i u svojim novinskim lancima. 
Marija Ruži ka-Strozzi (Litovel, Moravska, 1850. – Zagreb, 1937.) jedna 
je od najve ih hrvatskih glumica koja je obilježila društveni položaj glumice: 
uživala je status zvijezde, njezinu je umjetni kom bi u pripisivano ak božansko 
nadahnu e,2 a kritika ju je smatrala uzornom domorotkinjom koja je najbliža 
pojmu prve hrvatske gluma ke zvijezde kakva je mogla postojati u drugoj polovici 
19. stolje a u Hrvatskoj. Bila je omiljena me u gledateljima, prva je hrvatska 
glumica kojoj je još za života, 1932. godine, postavljeno poprsje u Hrvatskom 
narodnom kazalištu, o njoj je napisana i jedna od prvih gluma kih monogra ja, 
rad Antonije Kassowitz-Cviji  iz 1928. godine, Spomen-spis, u povodu proslave 
šezdesete obljetnice glumi ina umjetni kog rada (Kassowitz-Cviji  1928). Marija 
Ruži ka-Strozzi jedna je od glumica kojoj su pjesnici napisali više pjesama, me u 
kojima se isti e pjesma napisana u prigodi proslave glumi ine dvadeset pete 
obljetnice umjetni koga rada, a zvonjelicu glumici piše Rikard Katalini  Jeretov, 
zaklju uju i u posljednje dvije sonetne strofe: 
Da jednom stavno božansko je diete
U nebo prije neg je odletilo
U tvoje srce svoju dušu slilo!
Pa tamo sad sa postojbine svete
Još Boga moli, a sred neba zlata,
Da dižeš, araš zanosiš Hrvata! 3 
2 August Šenoa o njoj je napisao da “shva a zada u glumice, kako je shvatiti valja, ne kao zanat, 
kao puko sredstvo, da se prehraniš, ve  kao put do hrama umjetnosti” (Šenoa 1934:173).
3 Pjesma je otisnuta na sve anoj ukori enoj knjižici u prigodi proslave jubileja. uva se u arhivu 
Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta HAZU u Zagrebu.
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Još u drugoj polovici 19. stolje a Ivka je Kralj (Zagreb, 1856.–1943.) iskori-
stila prigodu da u nekrologu (Kralj Milarov 1882) starijoj kolegici Ivani Bajzi 
(Ljubeš ica, 1834. – Zagreb, 1882.) problematizira profesionalni i privatni aspekt 
života glumice, što je jedan od rijetkih priloga neke glumice o problematizaciji 
žene u gluma kome svijetu. S velikim žaljenjem, ali i razumijevanjem, te nadasve 
diskretno, autorica lanka navodi rastrošnost i putenost kao uobi ajene poroke 
gluma koga svijeta koji esto ne nailazi na odobravanje ni u vlastitim krugovima 
pa nije neobi no da neki postanu psihi ki labilni, što se s Ivanom Bajzom nije 
dogodilo i to je izdvaja od ostalih glumaca. Ivka Kralj promišlja i položaj žene u 
gluma kom svijetu izri u i prijekor društvenim odnosima i prirodi koja je dopu-
stila “da žena bude predstavnicom patnja i boli, elementom, koj ima zada u, riedko 
da stvara, a obi no, da stvoreno tek pridržaje, uva i brani proti nepogodom zle 
kobi”. Istupi Ivke Kralj logi na su posljedica njezine znatiželjne naravi i obrazo-
vanosti koju je uo io i Šenoa: “Naravi je žive, vesele, nestašne, volje silne i velike, 
duha hitra, a naobražena je kao malo koja od njenih drugarica” (Šenoa 1934:230). 
Završivši školu sestara milosrdnica, Ivka Kralj je bila me u najobrazovanijim glu-
micama toga doba, no njezina je upornost i volja da sudjeluje u stvaranju hrvatske 
kazališne povijesti bila dovoljno jaka pa je pronašla vremena za objavljivanje 
opsežnijih novinskih lanaka kao što je, uz nekrolog Bajzi, i opsežno izvješ e 
s gostovanja u Dubrovniku, lanak pisan sa zanosom i oduševljenjem zbog us-
pjeha me u gledateljima (Kraljeva 1875), ali i sa željom za napretkom hrvatskog 
kazališta (Ogrizovi  1922:38; Kassowitz-Cviji  1921:1-3).
Udajom za bugarskog dramati ara i kazališnog organizatora Iliju Milarova, 
a potom selidbom u So ju, postala je i posrednicom u održavanju kulturnih 
veza izme u Bugarske i Hrvatske (Bu ar 1936:17-18). Zahvaljuju i glumi inoj 
agilnosti, osnovano je Prvo bugarsko muzikalno društvo, a nekoliko je naših 
najznamenitijih umjetnika ostvarilo kazališne uspjehe u So ji kao što su Adam 
Mandrovi , Srgjan Tuci , Andrija Fijan, Marija Ruži ka-Strozzi i So ja Borštnik-
Zvonarjeva, o emu je pisala i Ivka Kralj, javljaju i se povremeno u hrvatskoj 
periodici. Osim toga, I. Kralj se okušala i kao dramati arka, ali na tom podru ju 
nije imala uspjeha. Oba su njezina djela samo po jedanput izvedena na pozornici 
zagreba koga kazališta: Vatrogasci. Prigodna gluma u jednom inu 4. lipnja 1875., 
a Divljanka. Konverzaciona vesela igra u pet inova 26. svibnja 1880. Koliko god 
pohvalno govorio o gluma kom umije u Ivke Kralj, Šenoa se obrušio na njezin 
pokušaj dramskog pisanja odri u i Divljanki atribute vesele igre: “Gra a komada 
toli je slaba, da ne možemo kraj sve obzirnosti prema spolu spisateljice izre i 
blaže osude. (…) Ovako je nešto ispod njezina pera izišlo, što ne odgovora ni 
najnižim zahtjevima drame, in pomi e se sa samih nespretnosti sporo, ekspozicija 
dulji se do tre ega ina, koji je po sebi najve i metež, vrijeme trati se na posve 
suvišne osobe, ukratko, gospo ica ne zna, što je ekonomija drame i koncentracija 
dramatskog ina” (Šenoa 1934:300-301), prigovara joj na dramatizaciji, ali i na 
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jeziku. Poslije reakcije na nepovoljnu kritiku, možda i iz autori ina pera, Šenoa je 
u novom broju Vienca ovako replicirao: “Ako je koja dama dobra glumica, mora 
li zato i dobra spisateljica biti? Mora li koja glumica dobra dramatska spisateljica 
biti, jer pripada stanovitoj politi koj stranci, i bi li možda prestala biti dobrom 
dramat. spisateljicom, da stanovitu stranku ostavi i k drugoj predje?” (Šenoa 
1880:392). Premda je tadašnji kazališni repertoar vrvio veselim igrama sli ne 
tematike, ini se da glumica nije dobro svladala osnovne dramaturške vještine, a 
zacijelo mnogima nije bilo drago što se snažnije angažirala i u politi kom životu 
pravaške stranke te tako zahvatila u podru je koje nije bilo predvi eno za žene.
Me utim, nije bila jedina u svom vremenu. Dramskim se pisanjem bavila i 
Georgina Sobjeska-Kayser, glumica koja je 1894. objavila komad Svako djelo 
do e na vidjelo. Slike iz života grada Zagreba, no koliko je poznato, djelo nikad 
nije izvedeno. Glumica Kamila Ostoji  rodom je Zagrep anka koja je nastupala i 
u Zagrebu i u inozemnim gradovima, a poslije udaje sastavila je Tursko-njema ki 
rje nik s transkripcijom, koji je u autori inoj nakladi i objavljen u Be u 1879. Iz 
rje nika se doznaje da je djevojka u Be u studirala orijentalistiku te da je dobila i 
zlatnu medalju za znanost i umjetnost. Namjera joj je bila sastaviti rje nik za vlas-
titu uporabu, no u novonastalim politi kim okolnostima u Bosni i Hercegovini, iz 
ljudskih je i domoljubnih razloga odlu ila rje nik i objaviti.4
Zbog utjecaja stranih kultura i boravaka pojedinih glumica u inozemstvu, na 
po etku 20. stolje a, posebice u doba prije Prvoga svjetskog rata, nije neobi no 
da se me u imenima prevoditelja komi nih dramskih tekstova, uglavnom veselih 
igara i lakrdija, nai e na ime poneke od obrazovanijih glumica. Me u njima se na 
prijelazu stolje a spominju Ljerka Šram, Milica Mihi i  i Nina Vavra.5 Nesumn-
jivo, prevo enje je zahtijevalo širu izobrazbu, ali i dobro poznavanje hrvatskoga 
jezika. Kazališna uprava zacijelo je pronalazila svoju ra unicu u dodjeljivanju 
prevoditeljskih poslova obrazovanijim i pismenijim glumicama, no njihov pre-
voditeljski rad nikad nije valoriziran i, ponajviše zbog pripadnosti manje cijenjenim 
dramskim vrstama, njihova imena nisu ušla na popise prevoditelja, a ako ništa 
drugo – te su glumice pridonijele nesmetanom radu na predstavi i funkcioniranju 
kazališnog života.
Ljerka Šram (Zagreb, 1874.–1913.) svojom je glumom i pojavom zaokupljala 
i publiku i kritiku plijene i pozornost svojih suvremenika i ostaju i jednom od 
najdražih tema iz zagreba ke prošlosti.6 Me utim, manje je poznato da je imala i 
4 Pismo Radoslava Kati i a upu eno Slavku Batuši u 1970. godine uva se u omotnici s ime-
nom Kamile Ostoji  u arhivu Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta HAZU.
5 Poslije njih, u prvoj polovici 20. stolje a nekoliko su dramskih tekstova prevele i Bela Krleža 
i Greta Kraus-Aranicki.
6 O popularnosti Ljerke Šram dovoljno govori i injenica da je u Zagreba kom gradskom kaza-
lištu Komedija 1991. premijerno izveden mjuzikl Lady Šram Nine Škrabe i Arsena Dedi a u režiji 
Vlade Štefan i a.
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sklonosti za književni rad pa je prevela francuske vesele igre Madame Flirt Paula 
Gauvaulta i Juliena Berra de Turiquea, U lavovoj špilji i Japanska vaza Alfreda 
Hennequina i Paula Bilhauda, a s njema koga lakrdiju Modri miš Alexandera 
Engela i Juliusa Horsta, Josephine Hermanna Bahra te Neženje Felixa Dörmanna. 
Milica Mihi i  (Crikvenica, 1864. – Zagreb, 1950.), jedna od najvažnijih glumica 
u salonskom i psihološkom repertoaru, bavila se i prevo enjem dramskih djela, 
me u kojima su Nova škola Henrija Lavedana te Ljubav bdije i Lijepa pustolovina 
Gastona Armanda de Caillaveta i Roberta de Flersa. Njezine gluma ke po etke 
obilježile su vrsne kreacije u salonskim komadima, a upravo je u njima kriti ar 
Vladimir Luna ek uo io nastojanje žena da skinu sa sebe stereotip prema kojemu 
je od 18. stolje a naovamo žena samo ljubavnica i majka, a otvorile su i svijet 
žena modernoga doba “u kojem su one nesretne, jer se dosadjuju, a u kojem se 
dosadjuju, jer su nesretne, a sve zato, što njihovi do krajnosti napeti živci nemaju 
gdje da naidju na nužne emocije” (Luna ek 1915:124). Time se Luna ek istaknuo 
kao jedan od kriti ara koji se zanimao za položaj žena koriste i gluma ke portrete 
kao prigode za analizu ženske psihe, što ga je nerijetko odvla ilo od naslova ili 
teme lanka. 
Kao iskorak u memoarsku ili ak ispovjednu prozu može se promatrati lanak 
glumice So je Borštnik (Ljubljana, 1868. – Zagreb, 1948.) u kojemu s gor inom 
piše o svojem braku s Ignjatom Borštnikom, a samostojnost svog identiteta 
potvr uje potpisivanjem samo svojim prezimenom Zvonarjeva. Me utim, So ja 
Borštnik je me u prvim glumicama koje su se u prvoj polovici 20. stolje a sve više 
zanimale za režiju. Ona je u osje kom HNK-u režirala šest dramskih naslova, ug-
lavnom veselih igara i Dragoši eve Posljednje Zrinske, no o njezinu redateljskom 
radu nema detaljnijih tragova. Me utim, Zora Vuksan Barlovi  ( akovo, 1886. 
– Osijek, 1935.) je kao gotova glumica boravila u europskim kulturnim središtima 
te došla u dodir s književnim i kazališnim strujanjima stje u i obrazovanje i u 
režijskom poslu. Dvadeset petu godišnjicu rada, kratko prije smrti, obilježila je 
1935. godine u osje kom Hrvatskom narodnom kazalištu umjetni ki respekta-
bilnim poslom: režirala je Maruli evu Juditu i nastupila u glavnoj ulozi, odakle 
slijedi da je ne samo redateljski osmislila predstavu u kojoj juna ke pothvate 
izvodi žena nego je i nastupila u glavnoj ulozi, što je u to doba rijedak i doista 
neobi an primjer ženskoga prodora u kazališni život dotad uglavnom pridržan 
muškarcima. Režijom se u Osijeku 1922. bavila i glumica Zlata Markovac (Vin-
kovci, 1883. – Volosko, 1961.), režiravši dramu Gospo ica Julija A. Strindberga, 
Salome O. Wildea i Enoch Arden A. Tennysona (Bogner-Šaban 2001:232-233). 
Iako je Greta Kraus-Aranicki (Osijek, 1898. – Zagreb, 1956.) režirala dvije dram-
ske predstave s popularnog repertoara u kojima se režija oslanjala uglavnom na 
vrsno u dramskih tekstova, a rije  je o Fodorovoj komediji Matura (1936.), koju 
je prevela glumica Bela Krleža, i o Kornij ukovoj satiri Misija Mrs. Perkinsa 
u zemlji boljševika (1945.), svojim je zahva anjem u režijsku struku pridonijela 
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a rmaciji žena i na drugim podru jima kazališne prakse. Glumica ur ica Devi  
(Zagreb, 1916.–2002.) svoju je djelatnost u hrvatskom kazalištu proširila na 
podru je režije te, sredinom 20. stolje a, osnivanja i vo enja kazališta za djecu u 
Osijeku, Rijeci i Zagrebu pa je njezina gluma ka karijera tek jednom od sastavnica 
njezina ukupnog rada za dobrobit hrvatskoga kazališta (Bogner-Šaban 1996:15-
24; Bogner-Šaban 2003:52-53).
Prijelaz stolje a i prvu polovicu 20. stolje a svojim je svakovrsnim kreativnim 
udjelom obilježila osebujna glumica Nina Vavra (Križevci, 1879. – Zagreb, 
1942.), okušavši se na više negluma kih podru ja i potvrdivši se, rije ima Branka 
Gavelle, kao “prva izrazita žena intelektualac u našem gluma kom svijetu, sa 
svim oznakama koje su u ono vrijeme, kad je još postojao živ problem takozvane 
ženske emancipacije, bile spojene s tim tipom” (Gavella 1982:84). Ona je tajna 
autorica peto inske drame Dolazak Hrvata praizvedene 14. travnja 1907. go-
dine.7 Nepoznatost autora, odnosno Vavrina samozatajnost, dodatno su potaknuli 
znatiželju kriti ara koji su ak pomišljali da je rije  o promidžbenom triku za 
privla enje publike. Me u nekoliko novina najviše se isticalo Hrvatsko pravo, u 
kojemu su dan uo i premijere nabrojena imena me u kojima valja tražiti autora,8 
a dan poslije premijere u kratkoj je novinskoj vijesti nepoznati autor slavodobitno 
“otkrio” itateljima da je tražena osoba – Silvije Strahimir Kranj evi . Poslije 
predstave oduševljeni su gledatelji uzalud dozivali dramati ara da ga pozdrave 
na sceni, i ne znaju i da je rije  o dramati arki. Kritike su bile povoljne u pohvali 
teme i ideje djela iako su neki kriti ari zamjerili idealiziranje likova Hrvata, pre-
dugo trajanje predstave i pretjeranu dramaturšku razvedenost, a neki su predstavu 
nazvali i velikom operom bez glazbe. Glumci, scena i kostimi su pohvaljeni, Nina 
Vavra je preko svog posrednika dobila honorar od ak dvije tisu e forinta u doba 
kad je njezina pla a bila više desetaka puta manja. Sljede e, 1908. godine, Nina 
Vavra se udala za kazališnog redatelja Josipa Bacha i njihov je profesionalni i 
privatni život tekao usporedno, o emu je i sam Bach napisao: “Kako sam nerado 
pisao – dogodilo se, da je mnogi zapo eti lanak Vavra nastavila ili dovršila, pa 
da su druge prilike i da se Vavra isto tako teško ne odlu uje na pisanje – postala 
bi i te kako vrsna spisateljica. Odviše je savjesna i u tom radu” (Bach 1991:509). 
Vavrin se spisateljski rad nastavio pod pseudonimima, sura ivala je u novinama i 
asopisima pišu i o dramskim djelima koja su postavljana na zagreba ki repertoar, 
a zahvaljuju i poznavanju više stranih jezika, prevela je i pedesetak dramskih 
djela ve inom s njema koga, engleskoga, norveškoga i švedskoga jezika, me u 
kojima su izvedena djela Oprosna ve era, Literatura, Posljednje maske i Anatol 
A. Schnitzlera, Osamljeni ljudi G. Hauptmanna, Ivan Krstitelj, Propast Sodome, 
7 Dolazak Hrvata ponovno se pojavio na repertoaru Gradskog kazališta Trešnja u Zagrebu 2000. 
godine u režiji Hrvoja Hitreca.
8 Popis je bio poduži: Markovi , Mažurani , Beneši , Ida Fürst, Mileti , Ogrizovi , Mil inovi , 
Andri , Šenoa, Tresi -Pavi i , Begovi , Hr i  pa i Vojnovi .
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Ivanjski krijes i Cvjetni amac H. Sudermanna, Mladost M. Halbea, Junaci na 
Helgelandu, Divlja patka i Hedda Gabler H. Ibsena, Judita F. Hebbela, Drugovi, 
Smrtni ples, Vampir, Opojenost i Materinska ljubav A. Strindberga, Gardista i 
Liliom F. Molnára, Prolje e se budi i Lulu F. Wedekinda, Dybuk S. An-Skija, 
Volpone B. Johnsona, Elizabeta Engleska i Bolest mladosti F. Brucknera, Elektra 
u crnini E. O’Neilla, Dantonova smrt G. Büchnera i Bezdan I. A. Gon arova.9 
Prva su njezina prevedena dramska djela izvedena 1899. godine, a njezini su prije-
vodi ostali aktualni u predstavama prve polovice 20. stolje a. Vavra je prevodila 
i prozu Knuta Hamsuna te romane Julijin dnevnik P. Nansena i Knjigu o bra i 
G. Geijerstama. Osim pseudonima Ylajali, kojim se koristila u književnom radu, 
Vavra je rabila i druge potpise pa je teško razabrati koje lanke valja pripisati 
njoj, a koje njezinu suprugu ili komu drugomu. Premda se u teatrološkoj literaturi 
redovito navodi Vavrin pseudonim, u suvremene povijesne preglede hrvatske 
književnosti nije uvrštavana kao zna ajnija autorica – navedena je kao jedna od 
vode ih glumica koje su utjelovile neke od snažnih i zna ajnih ženskih likova 
suvremene dramske književnosti. Zato je posebno važno što je Branimir Donat 
dva njezina teksta napisana potkraj 19. stolje a, Kad vali šute i Žrtva, objavio 
u svojoj antologiji proze hrvatske secesije (Donat 2004:364-369). Ne ulaze i 
dublje u analizu njezinih dvaju literarnih tekstova, lako je povezati djelo s au-
toricom koja mnogo polaže na osje ajnost, dojam, ozra je, poeti nost, zalaze i 
katkad u povišene emocionalne tonove. U tom je smislu posebno zna ajna Žrtva, 
prozno djelo napisano iz perspektive jedne žene, Blažene Djevice Marije, koja 
prati Isusovu muku i razapinjanje na križ suosje aju i s njegovom boli. Ranjena 
9 Djela koja je prevela Nina Vavra i koja su izvedena u hrvatskim kazalištima: Posjet E. Brande-
sa, Oprosna ve era, Literatura, Posljednje maske i Anatol A. Schnitzlera, Sitna kiša É. Paillerona, 
Za sre om S. Przybyszewskog, Osamljeni ljudi G. Hauptmanna, Nastavak slijedi W. S. Gilberta, 
Ivan Krstitelj, Propast Sodome, Ivanjski krijes i Cvjetni amac H. Sudermanna, Parižanka H. Ba-
cquea, Školnik Flachsmann O. Ernsta, Rezbari K. Schönherra, Mladost M. Halbea, Junaci na Helge-
landu, Divlja patka i Hedda Gabler H. Ibsena, Neupisani suputnik O. Blumenthala i G. Kadelburga, 
Nada H. Heijermansa, U vrstim rukama, Par po modi i Velika ljubav R. Auernheimera, Oblaci J. 
Kvapila, Žetva F. A. Šuberta, Colombina E. Korna, Judita F. Hebbela, Drugovi, Smrtni ples, Vampir, 
Opojenost i Materinska ljubav A. Strindberga, Vihor, Izrael i Baccarat H. Bernsteina, Školnik Fla-
chsmann O. Ernsta, Prokletnici H. Von Gumppenberga, Nad našu snagu B. Björnsona, Otac i sin 
G. Essmana, Put u Meksiko Mouézy-Éona i Nancyja, Mr. Wu H. M. Vernona i H. Owena, Pravdaš 
H. Bahra, Gardista i Liliom F. Molnára, Kerubinova sudbina F. Pastonchija, Brija  iz Berriaca M. 
Mella, 2x2=5 G. Wieda, Lenkica, naše drago dijete! D. Szomoryja, Iza zidina H. Nathansena, Gos-
po ica udovica V. Léona i A. Engela, Vuci R. Rollanda, Prolje e se budi i Lulu F. Wedekinda, Krug 
S. Maughama, Parni kotao F. X. Svobode, Za ajnim stoli em i Amerikanski dvoboj K. Svobode, 
Dybuk S. An-Skija, Periferija, Konjani ka izvidnica i Broj 72 F. Langera, Volpone B. Johnsona, 
Chicago M. C. Watkins, Nismo li to svi? F. Lonsdalea, Elizabeta Engleska i Bolest mladosti F. Bruc-
knera, Neženja-otac E. Childsa Carpentera, Pravo na grijeh V. Wernera, Dobrotvori R. Dehmela, 
Lojalnost J. Galsworthyja, Elektra u crnini E. O’Neilla, Dantonova smrt G. Büchnera, No na služba 
E. Syneka, Bezdan I. A. Gon arova, Trešnje za Rim H. Hömberga, Majka i R. U. R. K. apeka, Ve-
era u osam G. S. Kaufmana i E. Ferber. 
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maj inska ljubav, koju je Vavra toliko puta odigrala na sceni, a me u najdojmljivi-
jim se njezinim ulogama spominje Ogrizovi eva Hasanaginica, tema je njezina 
literarnog promišljanja. 
Vavrino dioništvo u književnom razdoblju moderne i istaknuto mjesto u 
kazalištu, ali i oko njega, izbacilo je iz kolote ine suvremene kriti are jer su osjetili 
da se hrvatske glumice pro liraju ne samo kao scenske umjetnice nego postaju 
i intelektualke koje žele i mogu ravnopravno sudjelovati u kulturnom životu, 
iako se ta vrsta emancipacije esto zamjenjivala s rascjepljivanjem li nosti na 
profesionalni, gluma ki i privatni život koji je obuhva ao kakvu drugu djelatnost 
u društvu. Stoga je najve i broj hrvatskih glumica sudjelovao u nastavi gluma kih 
škola i akademija. Primjerice, Vavra i Zlata Markovac su predavale tehniku glasa 
i govora na Državnoj gluma koj školi u Zagrebu, a nekoliko je glumica režiralo 
i studentske predstave. Ženska samosvijest svoju je punu a rmaciju u hrvatskom 
kazalištu doživljavala na po etku 20. stolje a, najviše tijekom dvadesetih godina 
i u punom ju je smislu, zahvaljuju i suvremenim ženskim dramskim likovima, u 
gluma kom smislu a rmirala Vika Podgorska (Bistrica u Rožu, Koruška, 1898. – 
Maribor, 1984.), no njezina je prethodnica Nina Vavra svojim osebujnim tempera-
mentom i sudjelovanjem na širem podru ju kulturnog života stvorila preduvjete za 
nov pogled na ženski udio u kazališnoj umjetnosti, ali i izvan podru ja gluma kog 
rada. 
Anka Kernic (Zagreb, 1886.–1949.), glumica koja je poslije njema kih 
angažmana svoju karijeru nastavila u doba Prvoga svjetskog rata na zagreba koj 
pozornici, autorica je jednoga od nekrologa u povodu smrti Marije Ruži ke-Strozzi 
1937. godine, pridružuju i se svojim lankom nizu ostalih uspomena na veliku 
glumicu, a injenica da je to rije  glumice o glumici, izaziva pozornost. Taj iskorak 
glumice A. Kernic u publicistiku zanimljiviji je uzimaju i u obzir da autorica ipak 
više nastoji govoriti o kolegi inoj plemenitosti i drugim ljudskim vrijednostima 
nego o njezinim gluma kim uspjesima jer “samo dobri ljudi i pro iš ena morala 
mogu stvarati uzorna djela. Eto, u tome upravo i leži tajna njene mladena ke 
snažne umjetnosti, u tome se nalazi i neobi no otporna snaga njenoga nježnog 
tijela koje je, pored svih bura u životu, izdržalo gotovo itavo jedno stolje e” 
(Kernic 1937:19). Me u gluma kim portretima tridesetih isti u se poeti ni tekstovi 
o glumicama u Ženskom listu koji su potpisivani pseudonimima, a autorica im je 
Marija Juri  Zagorka. Ona je autorica i lanaka o Eli Hafner-Gjermanovi , Milici 
Mihi i , Mili Dimitrijevi , Veri Hrži  i Mariji Ruži ki-Strozzi, pomno prate i 
njihove proslave jubileja u kojima je uvijek nastojala u prikaz gluma ke osobnosti 
uklju iti i poneki detalj iz osobnog života proslavljenih glumica, nastavljaju i rad 
novinarki i kroni arki Zofke Kveder i Antonije Kassowitz-Cviji , koje su u prvoj 
polovici 20. stolje a glumice zagreba koga kazališta voljele prikazivati u okvirima 
svakodnevnih poslova svake žene. Za razliku od muških kolega kriti ara, navedene 
su autorice nastojale proniknuti u osobnost pojedinih glumica ne radi razotkrivanja 
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njihove intime, nego radi povezivanja njihovih svakodnevnih života i umjetni kih 
ostvarenja, a sve da bi se upozorilo na njihovu umjetni ku i ljudsku vrijednost te 
važnost uloga koje su odvažno preuzimale i u kazalištu i u društvu. Navedene su 
autorice uo avale koliko je položaj žene u kazalištu – bila ona glumica, redateljica, 
dramati arka, prevoditeljica ili kriti arka – promijenjen u odnosu na 19. stolje e, 
ali su osje ale i da je još daleko od onoga kakav bi mogao i imao biti. To može 
ilustrirati kasnije i primjer Božene Begovi  (Split, 1901. – Zagreb, 1966.), za koju 
leksikoni i enciklopedije naj eš e govore da je bila kazališna organizatorica jer je 
zahvatila u ukupnost kazališnog života u Hrvatskoj, prešavši brzo put od nekoliko 
gluma kih nastupa preko poslova dramaturginje, nastavnice glume i spikerice pa 
sve do dramati arke i prevoditeljice (Batuši  1974:143-163).
Poslije osnutka Akademije za kazališnu umjetnost u Zagrebu 1950. znatnije se 
promijenio položaj glumice u društvu. Ve  je i sama injenica da je za gluma ki 
posao potrebno završiti fakultet i ste i visoku stru nu spremu pridonijela ve em 
prihva anju gluma koga poziva uop e, a to kao da je otvorilo vrata i prema drugim, 
negluma kim poslovima hrvatskih glumica. Iako je manji broj ženskih dramskih 
likova u književnosti konstanta koja prati hrvatske glumice i u suvremenosti, a 
gledatelji i nadalje ne uspijevaju odvojiti privatnu od scenske gluma ke slike dok 
je privla an izgled još uvijek bitan preduvjet za žensko bavljenje glumom, upravo 
je kazališni repertoar pedesetih godina potaknuo a rmaciju glumica kao umjetnica. 
One su se morale znati preobraziti i u starice i u muškarce, a u novim žanrovima 
koristili su se i njihovi pjeva ki i plesa ki talenti, no mnoge su se osjetile premalo 
iskorištenima u svojim ansamblima i svoj su stvarala ki potencijal usmjeravale 
prema nastupima u drugim kazalištima, ali i na drugim podru jima. Iako je 
dobrim dijelom potaknut nezadovoljstvom u mati nom ansamblu ili kazališnom 
životu uop e, rad kazališnih glumica proširio se najviše na radijsku, televizijsku 
i  lmsku glumu, ali i na pisanje, a posljednjih desetlje a sve su brojniji intervjui 
u kojima glumice otvorenije progovaraju o problemima profesije, nerijetko se 
doti u i i nejednakog tretmana glumaca i glumica u Hrvatskoj.
U posljednjim desetlje ima 20. stolje a više se glumica oglasilo memoarskom 
prozom protkanom objekcijama o položaju glumice, ali i o radu na pojedinim 
ulogama. Ve ina je tih glumica dokazala da ima i spisateljskog dara. Marija Crno-
bori (Banjole, 1918.) je sura ivala s više asopisa i novina, a sudjelovala je i na 
znanstvenim skupovima poput Dana hvarskog kazališta. Dotad rasuti u periodici 
i u zbornicima njezini su radovi 1991. objavljeni u knjizi Svijet glume. Ogledi M. 
Crnobori posebno su vrijedan prilog u rekonstrukciji procesa usvajanja piš evih 
intencija u oblikovanju dramskog lika koji glumica, uz redateljske savjete, donosi 
na sceni. Odatle i dolaze naslovi u njezinoj knjizi s atributom “moja”: “Moja An-
tigona”, “Moja I genija”, ak i u funkciji podvostru ene posvojnosti kao “Moji 
Krležini likovi”, a u jednoj podrubnoj bilješci autorica to posvojenje objašnjava 
velikom mukom koju je prošla da bi na sceni oblikovala svoje uloge. 
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Kad je rije  memoaristici hrvatskih glumica, jedna od važnih sudionica 
i svjedokinja toga doba je svakako Eliza Gerner (Sombor, 1920.), glumica s 
doktoratom iz ekonomije i poznavanjem više stranih jezika, što joj je priskrbilo 
dužnost u kazališnom protokolu zagreba kog HNK-a i omogu ilo dodir sa stranim 
gostuju im umjetnicima. O hrvatskim je glumicama i uspomenama na kazališni 
život najviše pisala u knjigama Osvrnuh se sjetno (1988.), Oteto zaboravu (1995.) 
te Kazalište kao sudbina (2001.), u kojoj je predstavila devet portreta starijih 
gluma kih kolegica, po evši od Marije Ruži ke-Strozzi pa do Ervine Drag-
man. Ako se i ne upušta u temeljitu analizu uo enih pojava prelaze i radije na 
prepri avanje “pozadinskih” doga aja sa službenih mjesta u povijesti hrvatskoga 
kazališta, Eliza Gerner kao da svojim itateljima radije daje misliti nego da opširno 
interpretira, emu imamo zahvaliti povremene ironi ne i autoironi ne umetke 
kojima se autorica bitno razlikuje od feljtonisti kih uspomena svojih prethodnica. 
Me utim, ini se da Eliza Gerner, upravo zato što je autorica iz struke – ali i 
iz drugog vremena, s gotovo pedesetogodišnje distance – kre e korak dalje ne 
libe i se ni sarkazma kako bi dala što stvarniju sliku vremena o kojemu piše, ali 
mnoge takve epizode ostavlja bez komentara, nukaju i itatelje da sami razaberu 
zna enje iznesenih doga aja i formuliraju neizre eno. 
Memoarski niz hrvatskih glumica nastavila je 2003. Nela Eržišnik (Banja 
Luka, 1924. – Zagreb, 2007.) knjigom Moja tri života, kojom je oživjela uspomene 
sve od djetinjstva pa do gluma ke i osobne zrelosti. Medijski je proboj u inila 
kao autorica i izvo a ica humoristi nih tekstova, a tada je osmislila i svoja dva 
ženska lika iz naroda – Maricu Hrdalo i Tetku Ika u – koje su joj omogu avale 
da satiri no, ali ne preoštro i uvijek u dobro provjerenim okvirima dopuštenoga, 
komentira politi ku i cjelokupnu društvenu zbilju. Popularnost je izgradila na 
televizijskim nastupima u ulogama tih dvaju likova koji su je pratili sve do kraja 
devedesetih godina, ne gube i na popularnosti, ni svojoj ni glumi inoj. Sklonost 
komici i kabaretskom kazalištu, ali i sudjelovanju u radu na predstavi izvan 
scene, iskazala je u humoristi nim predstavama kao što su Kiki. Slika iz života 
kokotaša i tarzanaša (zajedno sa Zdenkom Jurjevi em-Škrgati em) pedesetih 
godina u ZGK-u “Komedija”, napravila je dramatizaciju Cesar eve pripovijesti 
Tonkina jedina ljubav 1964., a s Pajom Kanižajem napisala je tekst za operu naivu 
purgerianu Tata, udajem se za crnca, koju su uglazbili Ljubo Kuntari  i Stjepan 
Mihaljinec.
Vrijeme neigranja u kazalištu i na  lmu Zdenka Heršak (Zagreb, 1928.) je 
potkraj 20. stolje a upotrijebila za razli ite hobije, ali i za pisanje pa je dosad 
objavila knjigu Jedan kišni oblak, u kojoj su objavljene drame Na splavi, Titanic, 
U staklenom dvorcu na Mjesecu, Jedan kišni oblak, Jada Bharata i Izmišljeni 
intervju, nadahnute dijelom i glumi inom potragom za duhovnoš u o kojoj je 
spremno govorila u intervjuima. Napisala je i knjigu aforizama To što i ptice 
pjevaju te zbirku Dje ji igrokazi – Kako se stvara predstava. Me utim, najve u je 
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pozornost izazvala 2004. godine knjigom Moj život putuje, memoarskim zapisima 
u kojima je pisala o svom djetinjstvu i mladosti, ali i o gluma koj karijeri, ulaze i 
u sve snažnije zastupljen žanr autobiografske proze, otvoreno razotkrivaju i poje-
dine detalje i iz privatnog i profesionalnog života. Autorica progovara o svojim 
gluma kim traženjima, nedoumicama i razo arenjima, o prednostima i nedosta-
cima lijepog izgleda u gluma kome svijetu, o stupnju identi kacije s ulogom, 
suodnosu unutarnje i tjelesne ekspresije ili osobinama koje glumca privla e ili 
odbijaju od nekoga redatelja i scenskoga partnera. Osim pisanja Zdenka Heršak 
se okušala i kao redateljica, a više je godina vodila kazališnu radionicu i bavila se 
razli itim aspektima gluma ke edukacije. 
Samosvijest, upornost pa ak i svojevrsna drskost kojom je Neva Roši  (Rijeka, 
1935.) pristupala svom gluma kom radu, i ne samo kao jedna od najvažnijih inter-
pretkinja Krležinih ženskih likova u hrvatskom kazalištu, vjerojatno je utjecala i da 
se posljednjih godina okuša i u režiranju dramskih tekstova. Prvi njezin redateljski 
posao bila je 1997. drama Lade Kaštelan Giga i njezini u zagreba kom HNK-u, 
potom su uslijedile Enigmatske varijacije E. Schmitta u zagreba koj Maloj sceni, 
a važne su i njezine dvije posljednje režije u Talijanskoj drami HNK-a Ivana 
pl. Zajca u Rijeci: Erbin Newyorški maraton 2004. te Hareov komad Differenti 
opinioni 2009. Osim režijom Neva Roši  se, poput Koraljke Hrs i Helene Buljan, 
posvetila i pedagoškom radu na zagreba koj Akademiji.
Iako se naraštaj suvremenih glumica još uvijek pro lira, valja navesti i neke od 
primjera kako su se suvremene hrvatske glumice, koje svoje karijere još stvaraju, 
prihvatile i drugih poslova osim kazališne glume. Vlasta Knezovi  se cijeli život 
bavila slikanjem i pomišljala je upisati likovnu akademiju, ali je to podru je svoga 
rada zadržala kao hobi, sudjeluju i na više likovnih kolonija, samostalnih i skup-
nih izložbi, a svoje je radove naj eš e darivala u humanitarne svrhe. U mla em se 
ženskom gluma kom naraštaju izdvojila Anja Šovagovi -Despot knjigama Divlja 
sloboda 2003. i Kad se ima kome dati 2010. I dok su njezine starije kolegice 
nasto jale zadržati distancu prema suvremenoj kazališnoj zbilji usmjeravaju i svoju 
pozornost na prošle doga aje, Anja Šovagovi  je pisala iz pozicije glumice koja 
je tek dosegnula gluma ku zrelost i o ituje se o suvremenosti, kriti ki i nerijetko 
iskazuju i nezadovoljstvo statusom glumice. Arijana ulina se u tom naraštaju 
izdvojila kao autorica knjiga za djecu, popularnih dramskih komada i, zahvaljuju i 
estradno iskorištenom liku Goge Bjondine i nepretencioznim ogledima o hrvatskoj 
zbilji, kao svojevrsna nasljednica Nele Eržišnik, a Vanja Matujec je napisala više 
dramskih tekstova za djecu i mlade (Alisa iz kompjutora). Nekolicina glumica 
zašla je u dosad u hrvatskoj kazališnoj povijesti neiskušana podru ja. Primjerice, 
Marija Sekelez je na elu zagreba kog Gradskog kazališta “Žar ptica”, a Vitomira 
Lon ar kao ravnateljica kazališta Mala scena aktivno sudjeluje u javnim i stru nim 
raspravama o suvremenom kazališnom životu. Vlasta Ramljak je magistrirala s 
temom Doprinos Hrvatskoga kazališta Pe uh hrvatskoj dramskoj književnosti i 
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kazalištu – Pe uh kao hrvatsko kazališno središte, a Dubravka Crnojevi -Cari  
usporedno je završila studije glume i kroatistike, bavila se glumom i režijom, 
predaje na ADU, nedavno je doktorirala i objavivši knjigu Gluma i identitet, 
potvrdila se i kao znanstvenica.
Hrvatske su glumice tijekom vremena preuzimale razli ite kazališne uloge, 
no postupno su se – zacijelo i zato što im je na raspolaganju bilo manje istak-
nutih dramskih likova nego glumcima – sve više uklju ivale i u druga podru ja 
kultu rnog života. Dok su u prvim desetlje ima profesionalnog hrvatskog glumišta 
sublimirale rodoljubna nastojanja za stvaranje nacionalnog kazališta i tek uzgred 
progovarale u nekazališnoj javnosti, u prvoj su se polovici 20. stolje a la ale 
spisateljskog rada, naj eš e prevoditeljskog ili dramati arskog, a povremeno 
su zahva ale i u režiju. Usustavljivanje i formaliziranje gluma kog obrazovanja 
u drugoj polovici 20. stolje a glumicama je pružilo prigodu za rad u nastavi, 
ve i je broj glumica progovorio o svom položaju u kazalištu i društvu, neke su 
se a rmirale u osnivanju i vo enju kazališta, a završetak karijere ili neigranje 
nagnalo ih je na pisanje. ini se da je hrvatskim glumicama najdraži žanr proze 
u prvome licu koji im omogu ava da progovore o svom gluma kom radu i da 
kritiziraju suvremeno hrvatsko kazalište i društvo. Za razliku od dopreporodnog 
doba kad se ženski udio i u kazališnom i u nekazališnom životu prešu ivao i nije 
se dokumentirao, profesionalizacijom hrvatskoga glumišta 1840. žene su stekle 
formalno priznat status glumice, što im je omogu ilo da se angažiraju i izvan 
gluma koga poziva, zauzimaju i tijekom vremena sve ve i prostor u kulturnoj 
javnosti, o emu u kazališnoj suvremenosti svjedo e ne samo kritika i struka nego 
i same glumice. Time se dodatno potvr uje da je – bez obzira na ve i ili manji 
opseg u pojedinim vremenskim odsje cima povijesti hrvatskoga glumišta – ženski 
gluma ki udio neodvojiva i bitna sastavnica hrvatskoga kazališnog kontinuiteta, 
ali i vrijedan kreator nacionalnoga kulturnog identiteta. 
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WHEN AN ACTRESS DOES NOT ACT: THE AFFIRMATION OF 
CROATIAN ACTRESSES IN OTHER FIELDS OF CULTURE
SUMMARY
In comparison with their fellow actors, Croatian actresses have encountered more obstacles on their 
way to af rmation in the theatre throughout Croatian theatre history. After the Croatian National 
Revival, actresses gradually started taking jobs other than acting, sometimes even hiding their true 
identities: they wrote newspaper articles and memoirs, plays and short stories, they translated, gave 
acting lessons and directed, and some of them have even become recognized scholars today. The 
paper follows the chronology of notable breakthroughs on the part of numerous actresses outside 
the theatre, thus opening up the possibility for interpretation of the culturologically determined 
status of Croatian actresses in society, encompassing Croatian theatre history from the beginning 
till nowadays.
Key words: Croatian theatre, Croatian actresses, Croatian theatre history, women in the theatre
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